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we are  responsible hold a  special place. They  constitute our engagement with  the 
world  as  rational  agents,  for  we  are  responsible  for  actions  in  virtue  of  their 
relationship  to  our  capacities  of  rational  agency.  The  question  of  responsibility  is 
largely  the  question:  what  is  that  relationship,  and  how  does  the  criterion  for 
responsibility for action extend to account for responsibility for whatever else we are 
responsible for? 
Following  some clarification of  the  sense of  responsibility  the paper  is about,  I will 





when  we  say  ‘he  is  not  in  his  right  mind  and  therefore  not  responsible  for  his 




1   I  am  grateful  for  helpful  discussions  and  comments  to  Penelope  Bulloch,  Andrei  Marmor,  Ulrike  Heuer, 
Rebecca Prebble, Nandi Theunissen, Gideon Yaffe, Barbara Herman, Gary Watson, David Owens, David Enoch, 
Jonathan Adler, and to the students in my Fall 2008 seminar, especially Archer, J. Lenowitz, and B. Lewis. 
2   Naturally we  are not  interested  in  the use of  ‘responsibility’  to  indicate  causality  (as  in  “the earthquake  is 
responsible for the power failure”). Similarly, neither the use of ‘is responsible’ as a commendation (as in “you 






capacities  (powers  of  reasoning,  of  decision  etc.)  and  include  also  perception, 
memory and control of the body without which one cannot act effectively. 
(2) People who are responsible1 are not necessarily responsible2 for everything they 







My  aim  in  this  paper  is  to  contribute  towards  an  answer  to  the  question:  what 
relationship  between  our  capacities  for  rational  agency  and  an  action  makes  us 
responsible2 for the latter? 
The  core  question  is  about  a  non‐mediated  relationship  between  action  (say)  and 
rational capacity which renders one responsible2 for the action. There is widespread 
agreement  on  several  derivative  principles  of  responsibility2  based  on  a  derivative 
and mediated  relationship.  I will mention only one:  intentional disabling does not 
disable:  if a person φs, having generated  (in ways he  is responsible2  for) conditions 
which would  otherwise make  him  not  responsible2  for  φing with  the  intention  to 












intended  consequences of one’s  intentional actions.4 Normally, one  is not, at  least 
not  without  qualification,  responsible2  in  that  way  for  human  actions  which  one 
intended  to  bring  about.  But  one  is  so  responsible2  when  one  intended  the 
perpetrators of the resulting actions not to be responsible2 for their actions. In such  
cases any  suggestion  that  the  resulting actions break  the  chain of  responsibility2  is 
removed.5  For  the  most  part  I  will  discuss  examples  on  the  assumption  that 
derivative responsibility2 does not apply to them, and principles of responsibility2 will 
be  implicitly  qualified  to  allow  for  the  possible  application  of  derivative 
responsibility2. 








has  aspects  which  are  under  our  rational  control,  appears  to  coincide  with  the 














explore the notion, except as  it  is used  in the Control Principle. Roughly speaking  it 
means: being moved and guided by  reasons as one  sees  them.7 A  simple example 







Examples  suggest  that  one  controls  an  action8  if  and  only  if  (1)  one  performs  it 
because one  intends to do so, (2) the performance  is guided by one’s  intention and 
one’s beliefs, so that to the extent that one’s factual beliefs are true one does not, in 
performing  the  action,  do  anything  else  which  one  believes  one  should  not  (on 
balance) do; (3)  in so far as realization of the previous conditions depends on one’s 
control of one’s body they are securely realized. 
The  thought  is  that  for  actions  to  be  controlled  it  is  not  enough  that  they  are 
motivated  and  guided  by  agents’  intentions.  Control  requires  that  the  guidance 









pursuing  them.9  And  it  requires  reliable  muscular  control.  This  third  condition 




These  latter  cases  are  those  I  identified  above  as  those  where  the  action  is 
intentional and yet not controlled. But there are other cases of intentionality without 






when we do not control  them. Hence,  responsibility2  is  sometimes  independent of 
control,  and  does  not  depend  on  the  relations  between  action  and  capacities  of 
rational agency which control manifests.  
That  may  suggest  that  the  intention  principle  is  a  better  account  of 
responsibility2. But the appearance is misleading. We are responsible2 for some non‐
intentional omissions, and  for  some  consequences of  such omissions. Similarly, we 
 
 
9   Common  judgments of actions  show here an asymmetry between  reasons  to act and  reasons  to omit. The 
example of the drunk suggests that if he believes that bumping into the furniture should be avoided, and fails 
to do  so  then his walking  is not adequately controlled by him. However, agents who  see  reason  to do  two 
actions at once and manage to do only one of them are not therefore  judged not to have controlled the act 
that they did perform. 






are  responsible2  for  negligent  actions,  and  for  negligently  produced  harm.  So  the 
intention principle too fails to identify a necessary condition for responsibility2.  
Finally, we are not  responsible2  for all our  intentional actions. Actions under 
hypnosis,  for example, may be  intentional,  yet  the agents are not  responsible2  for 
them. They are not related in the right way to their rational powers, for deliberation 
about  the  case  for  and  against  them  cannot  lead  the  hypnotized  to  revise  their 
intentions  to perform  them. This means  that neither  the  control nor  the  intention 
principles provide a sufficient condition of responsibility2 either. 
2. ENGAGING WITH THE WORLD 
We need a  fresh  start, and  I will  take cases of negligence  to be pivotal  for a more 
successful understanding of responsibility. Negligence cases are among the paradigm 
problem  cases discussed  in writings  about moral  luck.  They  are problem  cases  for 
those who  endorse  either  the  intention or  the  control principle  for  they  are  clear 
examples of responsibility2 which contradict these principles.  
Williams,  who  gave  the  question  of  moral  luck  its  name,  did  not  focus  on 
responsibility. He identified one special attitude people may have to their actions and 
their  consequences  which  we  now  know  by  the  name  he  gave  it:  agent‐regret. 
Commentators  observed  that  he  hardly  addressed  the  question  he  raised,  the 
question of moral luck. And in a way this is true. But he did point to the importance 
of our attachment  to  the  consequences of our actions, whether or not we  control 
them, manifested in feelings of agent‐regret. In doing so he signalled that the way we 
are  attached  to our  actions  and  their  consequences  is  key  to  an understanding of 
responsibility.  
Williams  pointed  out  that  given  the  kind  of  creatures  we  are  we  cannot  detach 
ourselves from the unintentional aspects of our actions, a detachment necessary for 






we  need  to  understand  the  significance  of  agent‐regret,  and  related  feelings  and 
emotions (pride, shame etc.) in our life. If they play a significant role in our life then 
some  instances of them can be  justified. Given how fundamental  it  is to the kind of 
animals we are no other vindication is needed, and probably no other is possible.11 
Our sense of who we are  is shaped  through our actions and experiences. To 
clarify this commonplace observation  it  is necessary to challenge the  identity, often 
assumed, between matters beyond our exclusive control and matters of luck. 
The success of our actions depends on factors beyond our control, but typically 
they are not matters of  luck. People develop  skills which enable  them  to do many 
things with confidence that they will succeed, barring some extraordinary events like 
an earthquake or a seizure. Of course, those who accepted Williams’s terminology12 
were  quick  to  warn  readers  that  they  use  ‘luck’  stipulatively.  But  the  choice  of 






about  the  justification  of  its  absence.  Second,  one  can  consider  justification  from  a  point  of  view,  or  a 
perspective,  comprising  a  limited  range  of  concerns.  That  is  what  we  do  when  we  talk  of  economic 
justification. Or one can take justification to be an all‐things‐considered judgement, and that is how it is taken 
here.  The  difficulty,  not  to  be  resolved  here,  is  how  to  understand  that  notion.  For  example,  a  certain 
response, say amused  laughter, may be  justified, say  in response to a  joke, even though the fact that one  is 
amused by such a joke shows that one has a rather crude taste. The justification of actions and attitudes is, in 
other words,  limited  to  them,  and  is  consistent with  the  fact  that  they may  betray  unpleasing,  or worse, 
character traits or dispositions (showing the agent to be suspicious, tight fisted, etc.). 
  Williams’s explanation of the role of agent‐regret, even  if  it succeeds  in the cases of Gauguin and Karenina, 
does not generalise to justify seemingly justified agent‐regret for less dramatically life‐transforming decisions. 
We  require  an  alternative  explanation  of  the  significance  of  our  attachment  to  the  consequences  of  our 















The  distinction  between  risk‐taking  and  other  actions  and  activities  is 
inevitably  a  soft  one.  But  the  distinction  is  important  in  demarcating  two  distinct 
attitudes, with many  intermediate ones. At one extreme are gambling13 and other 
actions over whose outcome we have hardly  any  influence,  and where we do not 
have warranted beliefs about their outcome (except, sometimes, about the chances 
of different outcomes). Here belong not only playing  roulette, but also other more 




little  influence,  but we  believe  that  our  skills  in  using  and  navigating  around  such 
factors  justify  confidence  that  we  will  succeed.  Many  activities  (cooking,  eating, 




winning.  In other  cases  in  this  category,  the  risk  is not  the means  to  the end, but merely a  feature of  the 






this  category.  Many  others  are  mixed  cases.  In  opening  a  grocery  store  or  a 
restaurant,  I  count  on  my  skill  to  make  a  success  of  it,  but  am  aware  that  an 
economic downturn, or the appearance of competition, are not unlikely. One is both 
taking a gamble and relying on one’s resolution and skill to navigate one to success. 
These  two ways  in which our  activities depend on  risk  are  important  in our 
lives  in different ways.   The case  in which one  relies on nature  to play along  (even 
though  aware  that  it may  not)  is  crucial  to  our  ability  to  act  (with  a modicum  of 
success) at all. To do so we must learn to assess what is likely or unlikely to happen in 
the  normal  course  of  events,  to  judge whether  one’s  situation  is  normal,  and  to 
develop skills which assure one of success in the normal case, by testing our skills to 
their limits. That is how we learn when we can trust our skills, and depend on nature 
(including  other  agents)  co‐operating  in  our  efforts,  and  when  we  are  placing 
ourselves at the mercy of luck. 
Unless  I  can  trust  the  chair  to  carry my weight,  the  ground not  to  give way 
when  I move across  it,  the plate on  the  table not  to be  stuck  to  the  table when  I 
reach for it, and to maintain rigidity when I hold it, and so on, I cannot perform even 














pursue  some  goals and  keep  clear of others. And  these dispositions  are  shaped  in 
part by our skills, and our awareness of them. They are shaped by our self‐image as 
people  who,  aware  of  their  abilities,  are  willing  or  unwilling  to  challenge  their 
limitations, to run or to avoid certain risks, and so on. 
To summarise: First, our life, its successes, failures and its meaning, are bound 
up with  our  interaction with  the world, with  our  impact  on  it  and  its  impact  on 
us. Second, while in some of our activities we put ourselves at the mercy of luck, and 
sometimes that may be the point, the thrill, of the activity,  in others we rely on our 
acquired  skills,  confident,  to  various degrees,  that we  know how  to  succeed  given 
normal  conditions.  Third,  our  sense  of  who  we  are  while  in  part  determined 
independently of our activities (say by gender or ethnicity and their social meanings) 
is in part determined by our sense of our abilities and their limitations (always against 
the background of  the natural  and  social  environment of our  life), which  (in ways 
dependent on our  temperament and dispositions)  fixes  the  limits of our ambitions 
and  aspirations.  Fourth,  that  sense  of who we  are  is  continuously  being moulded 
through our understanding of our actions, which reinforce, extend or undermine our 
confidence in our abilities and capacities. Fifth, the process of shaping who we are is 










like  agent‐regret  which  express  our  feelings  about  who  we  are,  who  we  are 
becoming, or have become (or may become), apply to our actions, including aspects 
of  them  which  exceed  our  control.  Regarding  any  instance  of  such  a  feeling  the 




engagement with  the world help with  clarifying  responsibility2.  For one  thing  they 
suggest that the control principle reaches further than is sometimes recognised.  
First,  we  are  (normally)  responsible2  both  for  our  intentional  actions  and  for 
intentions to perform actions. But the grounds for responsibility2 are different in the 
two cases. Responsibility2  for  intentional actions  is determined not merely by  their 
being initiated by intentions to perform them, but by being guided and controlled by 
our intentions and beliefs throughout at least a significant part of their performance. 
The  difference  between  an  independent  intention  to  perform  an  action  and  the 




the  performance  of  another  action.  For  example,  an  attempt  to murder  someone 
may  consist  in  firing  a  gun  at  the  intended  victim.  So  responsibility2  for  attempts 
presupposes  responsibility2  for  completed  actions  because  attempts  presuppose 
some completed action constituting the attempt. Those who deny the possibility of 
moral  luck are  inclined to think that  if a person  is responsible2 and to blame  for an 





had he been  responsible2  for an unsuccessful attempt  to perform  it. The  reason  is 
that  the  only  element  of  the  completed  action  the  agent  controlled was  identical 
with that which constitutes an attempt to perform the completed action. 
As  stated  the argument  is  invalid  for  there are actions which are performed 
without  attempting  to perform  them. But  even  regarding  cases where part of  the 
action  constitutes  an  attempt  to  perform  it  the  argument  is  invalid.  In  many 






or make  speculative  investments?  It  is easy  to misperceive  the  role of  intention  in 
such actions. To be sure I intentionally place a bet. But I do not intentionally win the 
bet, rather,  luckily  I win.  I  intentionally make the speculative  investment, and  I may 


















for  attempts  as well,  for  attempts  too  are  actions.  But what  could motivate  such 
rejection? One  thought  is  that  the  action  successfully  completed  on  this  occasion 
might  have  failed  had  factors  beyond  our  control  intervened.  But  that  can  only 




only on our  intention but also on other  factors,  (we succeeded  in getting  from  the 
street  to  the  kitchen  because  the  lock  functioned  well,  the  floor  supported  our 
weight, etc.). Because we do not  control  these  factors  the action  is not under our 




Third,  we  are  sometimes  responsible2  for  beliefs  and  emotions  and  not  only  for 
actions. Robert Adams  reminds us  that people are often held  responsible  for  their 





that  some  races  are  inferior  to  others),  and  for  other  attitudes  (e.g.  self‐
righteousness) and are blameworthy or praiseworthy for them. Adams explains that:  
The deepest  reason  for accepting  this  responsibility …  To  refuse  to  take  responsibility  for 
one's emotions and motives is to be inappropriately alienated from one's own emotional and 
appetitive faculties.15 
Adams  recognizes  that  the claim has  to be  restricted  to a subclass of psychological 
phenomena: 
…  among  states  of  mind  that  have  intentional  objects,  the  ones  for  which  we  are  directly 
responsible are those in which we are responding, consciously or unconsciously, to data that are 
rich enough to permit a fairly adequate ethical appreciation of the state's intentional object … 16 
The  explanation  is  both  correct,  and  up  to  a  point,  consistent  with  the  control 
principle.  We  control  our  beliefs  and  are  in  control  of  our  emotions,  desires, 
intentions and actions in so far as we respond to reasons as we see them, and have 
those beliefs, emotions, desires and  intentions which we  take  to be  in accord with 

























One  type of  case  in which  responsibility2  is  inconsistent with TCP  involves  cases  in 
which people are responsible2 for actions which they do not control adequately, and 
because of that they are also responsible2 for another, accidental action. The person 
who picks up a vase and  it slips  from his  fingers and breaks, and  the driver whose 
foot ‘accidentally’ slips off the brake, causing an accident, are examples.  
  There was  nothing wrong  in  the  person who  broke  the  vase  and  the  driver 




and  for  driving  even  though  they  do  not  control  these  actions  then  they  are 
responsible2  for  breaking  the  vase  and  for  the  accident.  This  responsibility2  arises 
because of another principle of derivative responsibility2, whereby one is responsible 
for some of the consequences of actions for which one is responsible2. I will not stop 
to define or defend  the principle here.19 The question  I wish  to explore  is why are 





















environment  includes  developing  a  domain  within  which  we  are  confident  that, 
barring  competence‐defeating  events  (a  sudden  explosion,  a  seizure,  a  biased 
teacher, etc.),  if we set ourselves to do something we will, and being aware of that 
domain and  its  limits.20  I will  call  it  the domain of  secure  competence. The  crucial 
point  is  that  we  hold  ourselves  and  others  responsible2  for  conduct  within  our 
respective domains of secure competence, and we do so even when actions within 




table, etc., we  tend  to  feel annoyance, and  to blame ourselves.  In  these and other 






a normative  form:  if an act  is of kind within our  secure  competence  then we hold 















our  limitations. But normally that  is not the situation, and we do not allow  it to be. 
We  assert  our  competence  by  holding  ourselves  responsible2  for  it.  To  disavow 
responsibility2 is to be false to who we are.
21  
   These  remarks are meant both  to draw attention  to  the practice of holding 
ourselves  responsible2  for  actions  within  our  respective  spheres  of  secure 
competence and to justify  it, by pointing to  its role  in maintaining our sense of who 
we are, and of our relations to the world  in which we  live.  It, therefore, misses the 
point to counter‐argue, saying that my observations are guilty of petitio principi, that, 
we  are  false  to  ourselves  if  we  deny  responsibility2  for  failed  actions  within  our 
sphere of secure competence only if I am right, which remains to be established. My 
argument, such as it is, simply points to our practice of ascribing and acknowledging 
responsibility2,  which  defines  the  concept,  and  enables  us  to  understand  its 
significance  in  our  life.  We  should,  however,  expect  an  additional  vindicating 
explanation of the practice, one which relates it to our capacities of rational agency. 
  Before describing my explanation, I will discuss two alternatives; one modest; 










uncontrolled action as derivative  from  responsibility2  for  the  intention or  from  the 
attempt  to  act on  it.  I  find  this unsatisfactory partly because  such  actions  are not 
always attempted  in a controlled way, before we  lose control of them, nor are they 
always  performed  with  an  independent  intention.  They  may  well  be  expressive 
actions or other acts whose intentionality is embedded, and does not arise out of an 
independent  intention.  Besides,  there  is  the  difficulty  of  justifying  the  principle  of 
derivative  responsibility2  relied  on.  An  explanation which  is  a  variant  of mine  for 
underivative  responsibility2  would  not  explain  why  the  responsibility2  is  merely 
derivative, and cannot think of another justification.22 
  The  second,  radical,  alternative  to my  approach  is  that we  ought  to  control 
actions which  lie within  the domain of  secure  competence.  It may be  argued  that 
while other duties, other practical reasons, do not establish responsibility2, duties of 
control are special and do just that. It has to be admitted that in various ways duties 
to  control  our  actions  differ  radically  from  ordinary  practical  reasons  and  other 
duties. It is also true that we tend to express ourselves in ways which may encourage 
acceptance of  this suggestion.  I would say  ‘I ought  to have held more  firmly  to  the 
vase’ (and then it would not have slipped and broken), and such like. 












Where there  is no sound end to which control  is a means or a prerequisite, there  is 
no duty of control. But we are responsible2 for actions of that kind, so  long as they 
belong within  our  sphere  of  secure  competence.  As with  other  duties,  failure  to 
comply with duties  to control counts against us only  if we are  responsible2  for  the 
actions which constitute such failure. 
The  explanation  lies  elsewhere:  the  sphere  of  our  secure  competence 
demarcates  the  basic  domain  in which we  are  competent  rational  agents,  agents 




our  capacities  of  rational  agency  were  available  to  us  to  guide  and  control  our 
actions. 
Note  that  their availability does not mean  that we did control  the action, or 
that we would have controlled it had we tried harder. We are always liable to fail to 
control  actions  within  the  sphere  of  secure  competence,  even  though  no 




specific to the occasion. When applied to a specific act  ‘you can do  it now’, when  it 








competence.  The  process  by  which  people  develop  their  sense  of  their  secure 
competence  is  complex,  and  influenced  by  the  fact  that  among  various  social 
subgroups certain views about what everyone should be able  to securely do  (walk, 
climb  stairs,  hold  objects,  etc.)  prevail,  and  people  tend  to  develop  those 
competences. Beyond that basic domain of common competence various individuals 
develop  further  more  advanced  competences,  following  their  inclinations  and 
capacities. 
Some people are disabled, and disability  is  (to give  it a somewhat stipulative 












did not  try hard enough, or whether  their action  just  failed as  some do, does not 
always have an answer. The boundaries between ‘one’s competence is not up to the 


















word  I  will  refer  to  not‐φing  as  omitting  to  φ,  using  the  term  stipulatively,  in  a 
meaning free of any implication as to whether or not one ought to have performed it. 
As  noticed  earlier  it  seems  impossible  to  explain  responsibility2  for  omissions  by 
reference  to  either  intention or  control principles. A  characterization of  control of 
omissions might go  like that: an omission  is controlled  if and only  if (1) the omitted 
action  is  within  the  agent’s  sphere  of  secure  competence,  (2)  the  omission  is 
intentional, and (3) these conditions are securely realized. As we are responsible2 for 
many unintentional omissions so understood control is not a necessary condition for 
responsibility2  for  omissions.  A  weaker  conception  of  control  would  replace  the 
second condition with (2) the agent would not perform the action unintentionally. So 
understood  control  is  not  necessary  for  responsibility2  People  who  due  to  some 
medical  condition  (e.g.  Parkinson’s  disease,  Tourette’s  syndrome)  cannot  control 
some of their omissions may well be responsible2 for some of them. Besides, it does 








clear demarcation between  those omissions we are  responsible2  for and others we 
are  not  responsible2  for,  except  in  cases where  there  is  reason  to  refer  to  those 
omissions,  for  example,  because  they were wrong,  or  advisable.  The  demarcation 
that  I propose below  is suggested by general  theoretical considerations, underlying 
my  approach  throughout  the  paper,  and  by  and  large  it  is  consistent with  other 
distinctions.  
Consider  unintended  omissions.  They  are  unintended  because  the  question 
whether or not to perform the omitted action was not  fully resolved  in the agents’ 
mind. To simplify let us assume that it was not fully resolved because it did not arise. 
I will  assume  that  in‐between  cases,  cases  of  ambivalence  and  the  like,  could  be 
explained once we understand the case of responsibility2 for  intended omissions on 
the one hand and of responsibility2 for omissions which never surfaced in the agents’ 
mind on  the other hand. Obviously an omission  is by nature continuous over  time, 
but as it can be interrupted, and the action performed, at various points in time, it is 
possible  to  focus  on  the  non‐performance  of  the  action  at  any  particular  point  in 
time. So  let us consider cases  in which at  the  time  it did not occur  to  the agent  to 
consider whether  to perform  the action or omit  it. Two kinds of such cases can be 
distinguished.  In one the omission  is accidental.  It  is due to a  failure  in  the rational 
functioning  of  the  agent.  For  example,  he  intended  to  set  the  alarm,  but  then  it 
slipped his mind and he did not. In the other kind of case that is not so. So far as the 





example,  I  did  not  call  the  person whose  name  is  first  in  the Munich  telephone 
directory today.  
We are  responsible2  for clear cases of  the  first kind, and not  responsible2  for 
clear cases of  the second. Had  I  functioned properly as a  rational agent  then given 
the person  I am, that  is given my beliefs,  intentions and attitudes,  I would have set 
the alarm. My failure to do so was a failure to connect my various beliefs, intentions, 










act  on  a  prior  intention.  In  particular  it  includes  cases  in which  one  ‘should  have 














am  right  that  indeterminacy  is  a  feature  of  our  concept  of  responsibility2  then  it 
involves no flaw in the account that it preserves it. Before explaining the theoretical 
merit of this account of responsibility2 for omissions, one confession of a drawback in 
it:  it may well  lead  to  classifying  some  cases  often  taken  as  excuses  for wrongful 




action, where  the qualification  ‘normal’ excludes  responsibility2  for  intentional and 
controlled action under hypnosis or other conditions which disable, or suspend one’s 
ability  to  function  as  a  rational  agent;  (2)  responsibility2  for  uncontrolled  action 
within one’s sphere of secure competence; (3) responsibility2 for non‐performance of 
actions  due  to  failure  to  connect,  to  integrate  in  a  standard  way  one’s  beliefs, 
intentions, etc. What I said about them is a bare outline of an account, leaving much 
to be fleshed out. Arguably, however, all cases of responsibility2 can be analysed as 












nor  discredit  unless  one  is  responsible2  for  their  performance.  Responsibility2 
depends on a condition independent of whether the act is right or wrong.  
The  drunk  is  responsible2  for  setting  out  to walk  because  it was  an  action 
within his sphere of secure competence. So is walking, but not when he is drunk. But 
deciding not to walk is, even when ordinarily drunk. To be sure, there is a degree of 
inebriation  which  would  suspend  his  capacity  to  function  as  a  rational  agent 










attitudes  one  should  have  deliberated  about?  Or,  of  uncontrolled  actions  within 
one’s domain of  secure  competence?  The only  reason  for  the doubt  is  that  those 
actions and  intentions are ones in which the functioning of one’s powers of rational 
agency  failed  to  a  lesser or  greater degree. And  that  is  a bad  reason.  The  actions 







If uncontrolled  intentional  actions  are  cases of partial  failure23  to be  guided 
and determined by our powers of rational agency, the unintended omissions that we 
are responsible2 for represent total failure: due to failure to connect we did not even 
consider performing the actions. But the  failure  is not normative.  It does not mean 
that we behaved  in ways  that we  should  not have.  It means merely  that had  our 
faculties  of  rational  agency  functioned  properly  then,  given  our  existing  beliefs, 
intentions  etc.  we  would  have  considered  whether  to  act  or  to  omit.  In  these 
circumstances  the  omission  manifests  a  failure  of  functioning  of  our  powers  of 
rational agency.  
Let us assume that that is correct, and that cases of these three kinds do have 
a distinctive  relationship  to our powers of  rational  agency,  that  they manifest  the 
functioning or malfunctioning of  those powers  in a way  that other actions do not. 
Why are we responsible for them? Why  is that the relationship between action and 




remarks  about  what  makes  people  persons,  or  rational  agents,  it  is  common  to 
emphasise  the  ability  to  distance  oneself  from  one’s  beliefs,  commitments, 
intentions,  to  review  them  and  revise  them.  Equally  essential, however, necessary 
even  for  the  ability  to  distance  oneself,  to  review  and  to  revise,  is  the  ability  to 












discussion, awareness, which need not  reach  the  level of explicit articulation of  its 
object, constitutes part of our understanding of who we are, and plays a major role in 
forming  our  dispositions  to  engage  with  or  distance  ourselves  from  various 
possibilities, prospects or risks. 








indeed  insisting,  on  our  responsibility  for  actions,  including  unsuccessful  actions 
within  the  zone.  Similarly,  acknowledging  others  to  be  the  people  they  take 
themselves to be includes accepting their responsibility in such cases. That is why the 
responsibility‐constituting  relationship  between  capacity  for  rational  agency  and 
action is not limited to successful intentional and controlled actions.  
